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ABSTRAKT

Shkolla përfaqëson një institucion të organizuar dhe të specializuar për arsimimin e çdo
individi. Ajo vepron si një qendër mësimi dhe ka ndikim të madh në shoqërinë e çdo vendi.
Përhapja e shkollës dhe e sistemit të arsimit në Kosovë, pas përpjekjeve të mëdha, fillon
në shek. XIX, me hapjen e shkollave në Prizren, Gjakovë dhe Pejë, si dhe shkollës fillore për
djem dhe vajza në Prizren.
Në

Kosovë

shkolla

e

parë

shqipe

hapet

në

Stubëll,

në

vitin

1905.

Nga viti 1999 deri më 2006 nga buxheti i Kosovës janë riparuar 39 objekte shkollore dhe janë
ndërtuar 28 objekte të reja. Sipas MASHT-it, llogaritet se Kosovës i nevojiten së paku edhe 30
objekte të reja dhe riparimi i shumë objekteve të tjera, gjendja e të cilave nuk u përshtatet
normave për zhvillimin e procesit arsimor. Sistemi aktual i arsimit në Kosove ngërthen në vete
këto nivele të arsimit:
o Arsimi parashkollor - parafillor i cili përfshin tri nivele:
Çerdhja (për fëmijët e moshës 1-2 vjeçare),
Kopshti (për fëmijët e moshës 3-4 vjeçare) dhe
Klasa parafillore (për fëmijët e moshës 5 vjeçare)
o Arsimi fillor (pesë klasor) - shkalla 1 sipas ISCED, (kl. I - V) dhe përfshin fëmijët e
moshës 6 - 11 vjeç.
o Arsimi i mesëm - ngërthen të rinjët nga mosha 11 - 18 vjeç, me dy nivele:
Arsimi i mesëm i ulët (katërvjeçar), shkalla 2 sipas ISCED, (mosha 11 - 15 vjeç)
Arsimi i mesëm i lartë (tre dhe katërvjeçar), shkalla 3 sipas ISCED, (mosha 15 18 vjeç)
o Arsimi universitar me tri nivele studimi:
Shkalla e parë - Bachelor
Shkalla e dytë - Master (MA) dhe
Shkalla e tretë - Doktoraturë (Ph.D.)
Objekti shkollor që kam përzgjedhur ta projektoj, i përket nivelit të arsimit 1, 6-11 vjeçar. [1]
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1. HYRJE
1.2. Koncepti i shkollës fillore të muzikës

Ideja për të projektuar këtë shkollë fillore të muzikës është si rrjedhojë e nevojës për
një shkollë e cila do t’i përmbushte disa nga kriteret kyçëse në aspektin arsimor tek fëmijët.
Pas një analizeje gjithëpërfshirëse me prindërit e fëmijëve, kemi arritur deri tek një përqindje
e konsiderushme edhe atë 20 % të prindërve shprehin dëshirën që qyteza e Komunës së
Preshevës të ketë një shkollë fillore të muzikës. Ku kjo shkollë do t’u ofrojë fëmijëve, njohuri
dhe njëherit aftësimin në fushën e muzikës.
Pas një analizeje të konsiderushme, kemi arritur të vim edhe deri tek forma edhe koncepti i
objektit i cili duhet të jetë, inspirues, tërheqës, adekuat, funksional ashtu që t’i ngjajë një shkolle
të muzikës për moshën e caktuar të femijëve.

2. METODOLOGJIA
2.1 Zhvillimi historik i Preshevës

Komuna e Preshevës i takon Rrethit të Pçinjës dhe shtrihet në një territor prej 264 km2,
në afërsin ndodhet kufiri me Maqedoni në dhe koridori ndërkombëtar E-10 i cili lidh Beogradin
– Shkupin – Selanikun – Athinën. Përveç bazës urbane e cila paraqet qendrën komunale,
komuna përfshine dhe 35 vendbanime. [2]
Në Preshevë egzistojnë institucione si enti parashkollor me disa paralele në fshatrat përreth,
gjenden tetë shkolla fillore dhe dy shkolla të mesme. Mësimi në gjuhën shqipe zhvillohet në 6
shkolla fillore, në njërën shkollë në gjuhën serbe, ndërsa në shkollën fillore „9 Maji“ në fshatin
Leran ku janë nxënësit e të dyja komuniteteve, mësimi e zhvillohet në të dy gjuhët. Komuna e
Preshevës ka dy shkolla të mesme – gjimnazin dhe shkollën e mesme teknike. Presheva ishte
qendër kazaje në sanxhakun e Prishtinës, të Vilajetit të Kosovës, i cili gjendet 50 kilometra në
juglindje të saj dhe të Shkupit, pothuajse aq në verilindje të tij afër kufirit të Serbisë dhe mbi
vijën hekurudhore. Popullsia e kësaj kazaje ishte rreth 3000 banorë. Kazaja e Preshevës gjendej
në skajin juglindor të sanxhakut të Prishtinës. Kufizohet dhe është e rrethuar nga ana
verilindore me kufirin e Serbisë, nga ana veriperëndimore me kazanë e Gjilanit dhe në jug me
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sanxhakun e Shkupit, respektivisht me kazanë e Kumanovës. Në këtë kaza toka është pjellore
dhe shumë prodhuese. Rrushi që rritet në këtë kaza është shumë i mirë.
Kazaja e Preshevës përbëhej prej 134 fshatrave, me 39545 banor, shumica e të cilëve janë
mysliman (shqiptarë) dhe të tjerët sllavë. Në këtë kaza gjendën rreth 13 xhami, 2 të tjera më të
vogla që quhen mesxhide, 500 dyqane, 33 hane, 13 posta xhandarmërie dhe një spital ushtarak.
Banorët e parë vendas në antikë, në këtë trevë, ishin të parët tanë-ilirët, përkatësisht fisi ilirdardanët. Më vonë, për shkak të pushtimeve të njëpasnjëshme të popujve të ndryshëm,
ndryshohet struktura etnike, por kurrë nuk zhduket rrënja iliro-shqiptare. [2] Ajo në antikën e
vonshme dhe në mesjetën e hershme, me siguri, ka ekzistuar, përkundër romanizimit të
popullsisë iliro-shqiptare. Edhe gjatë periudhës bizantine dhe mesjetës serbe ne territorin e
Komunës së Preshevës, përkundër sllavizmit intensiv, etnikumi iliro-shqiptar vazhdon të
ekzistojë deri në ditët tona. Pas ardhjes së turqve në trojet shqiptare është ndaluar procesi i
sllavizmit të shqiptarëve, por ka filluar myslimanizmit i vrullshëm i tyre. Megjithëkëtë në disa
fshatra të Karadakut deri vonë është ruajtur feja katolike. Pas luftës serbo-turke (1876-1878)
në territorin e Komunës së Preshevës vendoset një numër i shqiptarëve (muhaxhirëve) të ikur
nga trevat e Vranjës dhe të Toplicës. Pas luftërave ballkanike, Luftës së Parë dhe të Dytë
Botërore një pjesë e shqiptarëve të këtushëm, për shkak të trysnive politike, fetare dhe
ekonomike, shpërngulet për në Turqi.
Të dhënat historike dëshmojnë se territori i Komunës së Preshevës gjithmonë dhe pandërprerë
gjeografikisht-historikisht dhe në pikëpamje kulturore ishte Kosovë. Edhe pas disa vjetëve të
krijimit të krahinës së Kosovës (më 1945) Karadaku (nëntë fshatra të tij) i takonin Kosovës.
Para Luftës së Dytë Botërore Presheva ishte qendër e rrethit e në këtë kohë është qendër
komunale. [2]
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3. Analiza e Lokacionit

Fig.1 Pozicionimi i lokacionit (Hulumtime)
Lokacioni i përzgjedhur gjendet në rrugën “15 Nëntori” të qytetit të Preshevës.
Sipërfaqja e parcellës është 1.7 ha.
Qasja në lokacion mund të bëhet në tri qasje:
Qasja e parë: Rr. “15 Nëntori”,
Qasja e dytë dhe e tretë nga: Rr. “Qemal Shehu.
Presheva është një qytet i vogël dhe lokacioni në të cilin jam percaktuar është adekuat për
ndërtimin e një shkolle të denjë për nxënësit të cilët do të kalojnë një pjesë të madhe të ditës
në këtë ambient andaj qëllimi im është të projektoj një ndërtes në të cilin ata do të jenë më
komod dhe njekohësisht mësimi do të jetë më efektiv.

8

Fig.2 . Distanca me ndërtesat shoqërore kryesore (Hulumtime)
Gjithashtu Lokacioni gjendet afër disa insititucioneve tjera me rëndësi siç janë:
Institucioni Policor, Shtëpia e Shendetit, Shkolla e Mesme, Shtëpia e Kulturës, Tregu.
Fluksi i qarkullimit dhe pikat kyçe të qytetit në të cilat ka frekuentim më të
madh të njerëzve janë në afërsi.
Pra në bazë të analizave Lokacioni ështe i volitshëm,

Fig.3. Destinimi i sipërfaqeve (Hulumtime)
Lokacioni është në pjesën qëndrore më të frekuentuar të Preshevës, i rrethuar kryesisht
me shtëpia individuale të banimit me etazhitet dhe P+1, nuk ka banim kolektiv dhe shumica e
parcelave në afersi janë shtëpi individuale, por në këtë lokacion ka edhe ndërtesa me destinim
si afarizëm dhe destinime publike. Shihet qartë mungesa e hapsirave gjelbëruese, gjithashtu
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edhe hapësira me destinim për rekreim, prandaj pasi që lokacioni ka sipërfaqe të madhe mund
ta shfrytëzojmë për gjelberim dhe gjithashtu për rekreacion.

.
Fig.4 Tereni i lokacionin (Hulumtime)
Tereni i lokacionit është kryesisht i rrafsht, ka përparsi qasje ne ç’do anë të lokacionit.

Fig.5 Analiza e qarkullimit të automjeteve

Vërehet se fluksi më i madh është tek nyja lidhëse në afërsi të lokacionit, gjë e cila e
bënë rrugën e shkollës mjaftë të qarkullueshme dhe të zhurmëshme.
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4. KONCEPTUALIZIMI
4.1Analiza e formës

Pasi që ky objekt i dedikohet ciklit fillor mendoj që forma e objektit të jetë sa më atraktive
dhe tërheqëse pasi që edhe është shkollë fillore e muzikës. Funksionimi i objektit shihet që
ka një pasqyrë shumë të pastërt dhe të lexueshëm .
•

Në hyrje kemi erëmbrojtësin i cili na mundëson sigurin ndaj erërave atmosferike.

•

Në të djathtë kemi hyrjen ekonomike dhe komunikimin vertikal i cili shërben për
kyçjen me administratën në katin e parë dhe gjithashtu kemi byfen e cila na
mundëson komunikimin e mësimdhënësve gjatë pauzave si dhe për ushqim.

•

Në hollin kryesor kemi çasjen në sallën në të cilën do të mbahen organizimet e
shkollës si koncerte të vogla në kuadër të shkollës , kurse në dy hyrjet / daljet për
në sallë kemi edhe klasat të cilat do ta kryejnë funksionin e mësimdhënies për
nxënësit.

•

Nyjet sanitare gjithashtu janë të pranishme në afërsi të klasave dhe sallës.

•

Në katin e parë kemi 5 çasje , 3 çasje administrative dhe 2 qasje të cilat na
mundësojnë daljen emergjente në rast zjarri.

4.2 Fig. 6 Analiza e formës dhe evoluimi
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4.3 Analiza e konstruksionit

Sistemi konstruktiv i ndërtesës është sistem skeletor në kombinim tek hapësira për
qëllime e cila do të jetë prej shtyllave të betonit të armuar, trajeve të betonit të armuar dhe
pllakës masive prej betonit të armuar.
Kulmi do të jetë nga “Sandwich roof”. [3]
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4.4 Analiza e materialeve

Shtyllat janë të projektuara si panelle të betonit të armuar, me dimensione 30cm x 30cm,
kurse muret e jashtme tek pjesa e klasave do të kenë izolim 20+5+12 ( bllok + izolim +
tull/bllok 12 ) përshkak akustikës, kurse pjesa tjeter e objektit është e paraparë të jetë me murë
nga blloku i argjilës ndërsa pjesa tjetër do të jetë fasadë strukturale Demi fasadë me stiropor
10cm. Kati i parë nga ana e daljes emergjente do të ketë fasad nga xhami dhe një strukture
metalike. Voronoi e cila do të jetë e hapur do të luajë një role shumë të rëndësishëm e cila ëshë
pjesa e ndriçimit ku ajo zonë do të shfrytezohet nga ana administravive për relaksim. Suvatimi
i mureve të brendshme duhet të bëhet me suva të gatshme (prodhime knaufi-MP, Renova ose
ngjashëm). Pas përfundimit të fazës suvatuese mund të bëhet ngjyrosja dhe dekorimi i
hapësirave (kryesisht me ngjyra dispersive), varësisht prej projektit të enterierit. Shtangimin e
ndertesës gjithashtu e ndihmon edhe konstruksioni i ashensorëve si dhe muret e armuara ne
sallë, duke e formuar kësi soji një bërthamë të objektit. Pllaka e meskatit ka trashësinë e betonit
20 cm. Për çdo nyje sanitare janë paraparë kanalet e ventilimit me elemente “schunt”, ku pranë
tyre janë paraparë edhe kanalet vertikale për kalimin e gypave të ujësjellësit dhe kanalizimit
dhe eventualisht ata të ngrohjes. Dyshemeja e objektit do të jetë e ndryshme, varësisht nga
funksioni i hapësirave. Në erëmbrojtës, hapësiren për shumë qëllime, koridore dhe pjesën për
13

komunikim, do të përdoret graniti jo i rrëshqitëshëm, me trashësi 3cm, për arsye së lehtë
mirëmbahet. Në hapësirat e klasave në dysheme do të përdoret materiali i parketit, për arsye se
është me i ngrohët, ndërsa në pjesën e kuzhinës, dhe nyjeve sanitare do të përdoren pllaka të
keramikës. Konstruksioni i kulmit është kulm i rrafshët i pashfrytëzueshem. Ka ramje në të dy
anët e kulmit një ramje prej 3 %, për largimin e ujrave nga të reshurat atmosferike, kulm ky i
cili ruan freskinë e objektit si dhe nga aspekti arkitektonik rritjen e kualiteti të ndertesës.
Themelet e objektit janë të tipit themele të veçanta, të funduara në thellësi të tokës. Nën themele
është paraparë fillimisht të bëhet stabilizimi i terrenit me zhavorr të granulatit të mesëm dhe të
madhe. Gjithashtu, përshkak rrezikut nga ujërat nëntoksore është paraparë të bëhet drenazhimi
nën themele. [4]

PËRFUNDIMI

Duke pasur parasysh që lokacioni është i rrethuar me objekte të cilat e formojnë një rreth
atraktiv, funksional për qarkullimin e nxënësve pasi që kemi shkollat për rreth. Hyrjet në
lokacion janë të dukshme prej objektit po gjithashtu edhe anasjelltas. Gjendja e lokacionit edhe
për qytetarët ska qenë edhe aq e pëlqyeshme përshkak jo mirëmbajtjes të mirë dhe si një vend
i lënë pas dore. Pas projektimit të shkollës lokacioni ka marrë tjetër pamje si nga syri ashtu
edhe nga funksioni dhe organizimi i komunikacionit. Gjithashtu mbrenda lokacionit janë
paraparë pjesët gjelbruese ku femijët munden t’i shfrytëzojnë për relaksim apo ndonjë aktivitet
muzikor. Gjithashtu janë paraparë hapësirat për rekretim, si shtigje për ecje si dhe vrapim,
hapësira për sport, pjesa e gjelbrimit e cila do të jetë një pjesë e organizuar si park ku do të ketë
ulëse dhe hapsirë të mjaftueshme. Në këtë projekt janë projektuar edhe parkingjet për arsimtarë
dhe prindër dhe për persona me aftësi të kufizuar. Objektivat kryesore kanë qenë që kjo shkollë
t’i shërbejë të gjithë nxënësve ashtu edhe mesimdhënësve.
Besoj se kjo ide apo ky projekt do të ketë ndikim të madh në jetën e fëmijëve po ashtu edhe të
prindërve.

14

Literatura:

[1] https://sq.wikipedia.org/wiki/Shkolla Qasja e fundit (07 qershor 2019)
[2] https://sq.wikipedia.org/wiki/Presheva#Historia

Qasja e fundit (10 qershor 2019)

[3] Neufert, Peter (2012). Architect’s data. Willey - Black Well
[4] Hulumtime në Ligjeratat e studimeve

15

BIBLOGRAFIA
•

Homes, and hoë to make them/ James R. Osgood & CO

•

Form, space and order/ Francis D.K Ching

•

Toward a new architecture/ Le Corbusieur

•

The architecture of lights/ Mary Ann Steane

•

Construction+Materiality/Lorraine Farrelly/Published by AVA Publishing SA Rue des
Fontenailles 16 Case Postale 1000 Lausanne 6 Switzerland

•

MATERIALS FOR ARCHITECTS AND BILDERS/ARTHUR LYONS/This fifth
edition published 2014 by Routledge

16

•

European Building Construction Illustrated/Francis DK Ching Mark Mulville/This
edition first published 2014
Copyright © 2014 John Ëiley & Sons Ltd

17

